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S U M M A R Y  
This dissertation addresses one ofehe mt-ust prominent social issues ofolltr tinzes - clze 
support that older people receive from younger generatiurvs and in particular from the 
daughrers in rhe family. Demographic trends show that the proportion of- elderly 
people is growing drarnaticaliy. Since daughters and daughrc.n-in-law are rhe n1ail-r 
source of help for frail elderly, policy makers have expressed concern [hat  cllarzgcs in 
lifesvles of women and rhe rapid entry of middle-aged women into rhe I;rhor Lsrcr. 
seduce women" availability for parent care. Terms such as 'worrlen-in-the-liziddlre", 
"rhe sandwich generation' and \he double b~trden'  are used. They suggesr thar women 
who are involved in caring far a generation behlnd as well as generarion ahead of 
them, face difficulties and might get 'kcaughr" or "saiadw~ched" '11 the iniddle oT 
multiple claims on their time and energy. 
Relatively few studies have subjccred these asst~rnpriuns to en~~r r i ca l  Funda- 
rnenral questions demand answers. First, is rhe so-called sandwiclr generation an issue 
of anajor concern? Second, 1s parcnr care nega~ively affected when women have other 
care responsibiliries as well? Third, whar are the determinants of the  anwunr oi'lnelp 
given to parents? What  are women's motives and reasons to con~in~ae  Ir .ll.rirug thelr par- 
ents or to stop doing so? Fourth, ~co what extent does wro~nen? iilivolven~cnt in parenc 
care affect their wellbeing? These are the questions rlraz we have focused on in this dis- 
serrarion. 
Data have been collected by telephone interviews with wornen of rl-he 'birth cohorl. 
1940-1954, because women aged 40 to 55 are most likely to have a11 overlap in rosyon- 
sibiliries ofchildcare, e~nployrnent and parent care. Tile sample was rando~n and p o p ~  
Intion-based, drawn from the municipal popul.arioir regisrratiol? office$ OF rt mwn, 
HeerYen, and a cluster of three barderi~rgvilla~rs, L andgraat.l in cl-re suurh oF lhe  Neth- 
erlands. Data collection took place by telephone intei-vrews in cwo waves with an inrcr- 
val of 25 months. The  firsr wave was in 1 334 (N=934, respunsc rate 99%) attd the stc- 
ond wave in 1996 (N=743; response rare SO'%). 
We examined our data from the theoretical perspective ofrole rheory, based r1r-i rhc 
general view rhat socierres clonsisr of insti~claions and that in$rirurions are nude up of 
social roles. Social roles refer to a set ofobligations char ~nd iv id~~a l s  arc expected to fulfil 
arzd n common set ofvalues and agreemer~r~ that usuailygo with it. In  our study, we ex- 
amined the women's roles ofmorher, employee, spouse and I~elper of an elderly parcnr. 
The  core question was whether rnvlriple role5 are ber~eficial or derrirnetmral for the 
wellbeing of daughrers helping elderly parents. 
Three hypiatl-teses of role theory appeared relevant for our study. The first hypothc- 
s ~ s  was the role scarcity or role conflict hyporl1es1s, which asyurnes rhac rnwltiplc roles 
lead to distress because individuals tend ro 'overload' themselves wirh roles and respcr13- 
sibijitics that evenrvaljy conflic~ in time and place. In c~ontrasc, rhe role accumulation 
hypothesis asserlnes an oppositc cffecr, stressing thar mulriple roles enhance the indi- 
vldwal's wellbeing because t h y  individuals wrrh multiple sources of status se- 
curiyy, support and self-esreen~. 'The third hypothesis, the role expansion hypothesis, 
assumes rhat il~dividuals may add on another role without increasing distress only un- 
der one c o l ~ d i t i o ~ ~ ,  1.e. that she/he is highly cammitred to rhar partictllar role. 
With regard to ehr firsr ques~ion, the existence and prominence of the phenome- 
non labeled as rhe 'sandwich genesarion', we found thar considerable paoportio~zs -ap- 
proximately 30%- were mothers, paid workers and i.lelpers of their parents. However, 
orlly tiny proportions were highly  involved in these roles at the same time. 'The majority 
also indi~ated h a t  h e  help h r  char parents was no burden at all to them. Hence, [hie 
term 'sarrdwich  generation"^ misleading since neither the majorrty of middle. genera- 
tion women, or the majority of helpers of elderly parents, feel ""sandvviched'~i 
"caught'%emeen comperinzg roles and responsibilities. 
With regard to ehe impact on parenr case, r l~e  second research question, the overall 
pictuse was that mtajtiple roles make women somewlraz: less available for parenlr care 
but do noasigmrificar-rilly reduce [heir involvemenr. The amount ofhelp given ro parents 
was llat related ilo the n~umber of ocher comnlirrnents tharwon~en had, such as a Gamily, 
or a job, nr a carnblnat~on of chose respohusibiliues. The tirrre spent on parent care de- 
pended an  other factors, in parcicuiar dementia symptoms of ehc parent a i d  how close 
to the parent a daughter lived. 
Employment appeared to have a specific impact. Employed women were less lekely 
to srarr helping parents and to assume a prirnary responsibili~y in case. In parcictdar 
full-rimers were involved as secondary helpers rather shall as prirnary helpers of their 
parents. However, once they helped ;a parent, part-time and h11-time employed 
women provided c q ~ ~ a l  r maurlts ofhelp to a hail parent. Our  findings showed that em- 
ployecl women did nor always find i t  easy to balance work and the help ro he i r  parents, 
bur rhac they r-rlanaged reasonably we11 by making use ofvacation days. In  addition?, the 
conscqt~ences ofwornen\ slnawolvernellt in parenr care For the workplace in cerrns erfab- 
senteeism ar work, reduced hours or quitting jobs, were very limired. 
'1'I~e thisd q~lcstion exanlined the determinants of women's involvement in parellt 
care, and d-reir reasons and rnotives for starting and ceasing caregiving. The overall con- 
clusion was that  structural and practical Cactors are more ~ i~ni f ica l l t  than persor~al and 
idiosyrtcratic hcsars. Geograpl-rical proximity, the dauglrrer's avai2aBiliry and dema- 
gtqlzic imperarives determined who became the casegaver. Daughters who live nearby, 
lzwe IJCY job, have a parenr in poor health or are the only child, are the desigllated care- 
givers. Fcelings of duty and obligation towards parents and a goad relation wuth tile 
parent had no significant impacr. Our data suggest rhat a self-selection, process rakes 
place, with a dauglltcer living rrearby wllo is not too overwl~elrned by ocllcr responsibili- 
t ies being mosr likely ro assume the caregiver role. 
The  impact of srructural andsockd forces often seems; to operate otirsidc rllr L~i\ra~.e~~ess 
of helpers of hail eldedy. Wheal legicinlizing and expla~ining why they lrelped .i psretls, 
caregivers expressed the beliefrhat their involvenrelar in pdrent cnre 1~3s  the rtsliit of 
their acrnrude of fillid obligation and love for the parent, seemingly unaffccred blrextr,l- 
neous ~ircurnstances. This finding conrrasted to cxpianariuns of datzghters for not 
helping a parenr, Those daughters did refer to situational factors sucl-I disrancc cn rhe 
parent and having no time because of rheir jobs, legitimizing their non-irr\~olverrtenr by 
referring LO facltors lying oursidc tll~e~r control. 
With regard ro impact of wornen" multiple roles on distress alld tlae experkeniced 
burden of care, we found no such relation. Women: with multiple roles and in vatlous 
rwle combinations wcrc not Inore distressed or burdened ztman women with few orher 
roles. Assumlrrg the role of helper of a parent did not increase women" distress. Proba- 
bly, in the general popuiar~on, the majority ofmiddle-agedw~rnen are able to Integrate 
the case task into their lives withour major fricclons and dislocarions. 
The overall picture was thac women wuch 1nuIril3[~ roles generally drc less dlsrressed 
rather chan more distressed. Most distressed were women wirl? very few soclal roles. A- 
though the direcrion ofcause and eEect rnighit nor be clear, we hypothesized ilmar being 
rendered \oleless\cleprives warnen ofa feeling of belonging and meaning in lire rather 
than multiple roles causing &ern to feel distressed. 
The  burden of case was determined by dBctnrs nrher than wornell? social roles. 
Helpers who provided a large aenount of help tcr a parent in bad health, whose own 
health was relatively poor, and whose relationsh~p wirh she parenr was nor good, expe- 
rienced 3 higher lburcler~ of care. 
V i r h  regard to the theoretical in~plications of this study and the hypotheses thar we 
tested, rhe conclusion was ~lrar most support was found for eirher rhe role accunrula- 
 ion ~r the role expamloru hypotllesis of role rheory. Rorh hypotheses stress the poten- 
tlalliy beneficial in-ipact of multiple soles and re~~onsibilitiei: rather than lrs s[resl;Ctll ef- 
fects. Hcnce, only llrn~ted se~ppoi-a was Eoil~nd for the role scaruty hyporhesir, sr resslng 
the negative and conflicting impact of mcllriple rolcs on individuals. 
On the basis ofour findings, we recornmend char supportive and t~ci l icat ln~ policy 
measures should be taken. However drfficult i t  i b  f u ~  some carcgivcrs, our findings sug- 
gesr that da t~~hre r s  want to continue helplngfrall parenls. Pa l l~y  measures can supporl 
tlzem in doing so In particular, full-tlme employed women and women who are ~ h c  
only ch~ld may recave saccral actenoaru. F!exubdlty at thc warkplace, resphre crrre, pro- 
fessional support d u r q  the rirnes that the ~arent ' s  health dererioratcs ~tldckenl~? and 
the actlve involvement of the broader social nenvork of the: f r ~ i &  elderly parent arc in- 
scrun~enral in bridging gaps for a primary helper when care demands s u d d c ~ a l ~  rgo up. A 
new and relarively unexplosed area is the involvement o~telecommun~catiorl au.md com- 
puter rechnolog3. to support daughters who live ljlsther away from a parent that  r reeds 
Ilellp. 
- - S he overall picture was rhar help ro parenu is still ve:y common among middle-aged 
women. Not only were a cnl~siderable number helping the parenr regularly and had 
been dcting so for many years, rhcy cons~dered this help as being a nlatret of course. 
Apparendy, the irrsriturion of family care still exists and seems to have smong faunda- 
rians. I t  is our conv~ction that the notion of alienation and abandonment of elderly 
parents by their children is a very persistent myth. W e  hope ahat, rhis study has been a 
corntriburior-n ro clzallenging chis myth. 
S A M E N V A T T I N G  
Dit anderzoekgaat over familiezorg voor oucieren en in her E.~ijzon-ider dc rol van doch- 
ters en schoonderchters daarin. Het  aantal ouderen in de sameirleving neeil-it sterk tor 
en daarmee ook de behoefte aar1 Can-iiliezorg. Aangezien het de vrouwen in de lin-iilie 
zijn die het leeuwendeel in de zorg voor ouders en schoonouders levcrcn, \*r.kgen 
belieidsrnakers zich bezorgd af afzij  overbelnsc kunnen rakeil Dit geldt voar:rl waltirccr 
deze dochters de zorg voor de oudere ~onaYcPinerei-i ner de verarit?r\roorcfelijIchrid voor 
het eigen gezrn of een baan. De Nederlandse uerrninologie die in tilt verband woidr 
gebruikt is 'dubbele rukenht-ri 'dubbele belasring'; in de Angclsaksihclie Z ~ P C T ~ P L W W I .  
spreekt men over '\cvomen in t & ~ e  middle' of dc 'sandwich gerzcraiion'. Zij n.iaken 
melding van een rniddezrgeneratie vrouwen -meestal van middelbase leeftijd- die kleni 
kunnen komen te zitten tussen zorgvraag vanuit de geiieratie zowel boven als oiideï 
hen. 
IN ons onderzoek hebben we allereerst eeiil Indszik probcreri re krijgen van de 
oilivanig van dit fenomeen. 111 hoeverre komt kiez voor dar zrroiiweil dubbele calteii en 
veran~ivoordelijkl-ieden hebben? 'ITeii tweede liebben we ondcrzochr in Iroeverre 
vrouwen daardoor bel~emmerd worden oa11 hulp tr gcwreri aan heir-i ouders ofscliooiiou- 
ders. Ten derde hebben we onderzacht welke factoren bepalen Iloeveel lrrill7 doclarsrs 
geven aan huiia ouders. Is de situatie waarin iemand zit door~laggeve~-id, roal'i alsran-id ei1 
het beschikl;en over voldoende rijd, of gaat het voorali onu de liefde voor de ouder ei-i 
plichtsbesef? Bij laet beantwoorden van deze vraag I-rebben we zowel de  redenen ondcr- 
zochr waaroin sommige dochters roden anderen gcen l i~ilp geven. Ten  vierde Irrbl-ien 
we onderzocht in hoeverre de cembinaric tra11 dubbele laken Iret welzijra negatief 
bei'nvloedt en het gevoel van belasting verhoogt. 
Hec rheoretisch pcïspeetief dat we geluanteerd Iicbbeia is clc rogchcren ix-rlltlreorie, 
die er vanuit gaat dat de samenleving hcstaac ~rii sociale srrucrzii-en me[ daarin diverïe 
instituties waarin individuen sociale rollen vervul lei^. Rclllen verwij~cn riaar veiplicli- 
ringen, verwachtingen en opvattingen ronclorn de vci-vuliiing van die plichtcn (r11 x aken. 
Ir1 dil- onde~zoek hebben we ons gericht op de rol van inoeder. werknerilei-, e ~ h i ~ c i ~ n t c  
eru vatil hulpgevende dochter. In de kern Ecxvan-i Izet erup neer dat wc wilden w r m r  ofde 
combinatie wan al deze rollen goed is voor vrouwen cifjuist niet. !-let- begrip da l  iIn dit 
verband wordt gcbruihcr is "distress" het verwijst naar lier wcl~i jn  en geluk vaia 
personen. Hoc meer disiress iewsnd en-vaart, des ce l~ge r  het welzijn. 
D e  roltheorie had drie hypotheses die bruikbaar waren voor het crnder-roek. We 
riersre Iayporliese wordt de sclxaars~e- rrf conflicr-Eiypo~hesc genoemd. Dede gaar cruair 
uit dat meerdere taken en rollern er toe Beidcn dar  inensen disirersed en overbelast rake11 
arndar ze van nature geneigd zijn te veel raken op zich te iiernen. De meede O~yliietl-ie~e 
daarentegen, de rol accumulatiehypothese, gaar er van uit dar nnenscn meerdcic rt~llcii 
aanncmen omdat ze ~ i c h  er goed bij voelen. Hoe meer rollen, des te meer bronnen van 
rekerhcid en srarus, en de$ re meer rnogclij khedehi voor persoonl~jke groei en zelbevea- 
tiging. De derde hyporhese, dc e~~airsiehyporhese, neemt een middenposirle in omdar 
deze stelt dat lier distressverhogend effect afhangt van de mace waarin ierrzand zich 
gecomrn~ateerd voclr aan brpaalde rolien. Een extra taak of rol we roomkt  geen 
distress als rnein zich erg gecommirteerd voelt aan die taalc. De drie hypotheses 
(conflicc, accumulaiclie en expansie) hebben we empirisch getoetst in ons onderzoek. 
De Iscvindingen hebben we gebaseerd op een' bevolkingssteekproef van 334 
vrouwen uir: het geboortecohori: 1940-54, omdat bij dcze Ieefci~dsgroe~ (40-54 jaar) de 
kans Iicr groorst was dat ze een gezin hadden, een baan en ouders die hulp nodig 
haddeia. Deze steekproef werd irr 11 934 gerrokkeri uit de bwolkjngsregisëers wan de 
gemeentes li-ieerlen ei1 Landgraaf. Hiz I994 zijn 934 vrouwen telefanisch geinterviewd 
waalvan er in 1396 T43 opnieuw bevraagd. Die medewerking was erg groor iner een 
respons van 75-80°/a. 
Mer betrekking tot de eesste onder~ocksvraa~,  de omvang vala liet Tenorneen van de 
sandwicl~generatie, viel op dat her regelmatig voorkwam dat vrouweli de hulp aarr 
ouders ofschoonouders con~bineerdcn met een elgen gezin oieen baan. Circa 3ia?/o van 
de vrouwen zar in die situatie. Echter, de combinatie vati intensieve zorg voor ouders 
(rninrmaal3-4 dagdelen per w e k )  meLeen eigen gezln enlofeen full~irne baan was heel 
iiitzonderlijk (minder dan 1%). lttavendien vonden de meeste dochters die Iaulp gaven 
liet niet belasrencl en juist wel prettig om te doen. Fler Peek er op dar rollen van hulp- 
gever aan een oudere, rnaedcr en werlcnemer eerder opeenvolgeriid warden vervuld en 
niet zozeer tegelijkertiid. Onze conclusie is daarom dat de term sandwichgencra~ie 
schromelijk overtrokken is, aangezien de meesre vrot~weri zich nket klem ("and- 
wiclied") voelen zitten en het zeker niet een hele generatie berreft. 
De tweede onderzoeksvraag betrof de invloed van andere caken, zoals de zorg voor 
laer eigen gezin u i  een baan, op de hulp aan ariders. Deze bleek acer beperkt re zijn. 
Qrouwrii nien een ger,in 11arnei-i even gocd de hulp voor de ouder erbii. Geen van de 
andere ~slceiz ufcoizibinaties ervan: had invloed op de omvang va11 de hulp die aan een 
uitder wcrd gegeven 
Wcrk szani wel een bijzondese posicie in. Vrouwen mer cciu baan begonnen niet zo 
snel krllp TC geven. niet nmze full~ime werkende vrouwen werden nier zo gauw de 
cciqtrale verzorger van ~ C I I  ouder. Plls ze echter eenmaal Iiulp gave-i, deden ze dit unge- 
acht hcr. aantal uren dat ze buitcrishiris werkren. En hoewel ongeveer Penderde van 
werkcindc verzorgsiers aangaf dat ze zich regelmatig klem voelde zirren russen werk en 
zorg, mnec name de fullrinners, losten ze dar meescal toch wel op door bijvoorbeeld snnp- 
perdagen op te r~emen. De hulp aan de ouders had geer1 negatieve invloed op hun loop- 
baan gelzad of een reden geweesr voor bijvoorbeeld ziekteveszuiirn en het opgeven van 
hun banri. 
Als derde hebben we onderzocht weíke Factoren bepaler1 of en hoeveel hulp er werd 
gegeven. We kwamen zot de conclusie dat her vooral srrucrurele erz sltuxtionele 
hctoren zijn en niet persoon~lijke, meer individueel bepaalde hcroren. a i t a n d  toa de 
ouder, beschikbaarheid van een verzorger (geen werk), lict onirbreken van b *i 1 terilat bever1 
(enig kind) en de zorgbehoefie van de oudere bleken sigi~ificant te zijn. Niet 
doorslaggevend waren de relatie rnet de ouder olf gevoeherrs van plichtsbesef, Wp ba~is  
van onze bevuindingen kregen we de d r u k  dat er in zekere zin een ~elfselecrie~roces 
plaatsvindt; in eerste instantie zal de dichtst bij wonende dochter mec de minste andere 
werplichtirngen hulp gaan geven en de rol van centrale verzorger op zich n e m e ~ ~ .  
Opvallend was dat de verzorgers zelfzich niet altijd van bewtusc waren vati de mare 
waarin praktische factoren hun inzet bepaalden. Als redenen om hulp te geveti 
noemden zij, behalve de vanzelfsprekeiadhed, 'edele motieven' zoals 'uit liefde voor de 
ouder3 en 'iets terug te willen doen' of plichtsbesef. AP eerder hebben we ook aang- 
egeven dar de meeste dochters de hulp aan de ouders af schasonouders in liet algemeen 
als een positieve ervaring beschouwen, of dat za willen beschouwen. Sornizaige onder- 
zoekers hebben in dit vetbanid wel beweerd dat de be1a1i~rijks.t.e r den onm ouders hulp 
te geven 'gegeneralhseerde wederkerigheid' 1s. Dic is het plicliisgevoel om iets 'terug re 
doen' voor de zorg die men zelf als kind heeft ontvangen. Voor zichzelf en naar buiren 
toe wordt het meestal zo gebracht als zou lier (alleen) om liefde eiai affectie gaan. 
OpvaUlend was wel hei contrast met de redenen van degenen die g c e ~ ~  hulp gaven. 
Dan werd wel verwezen naar structurele tactoren van overmacht, zoals de afstand col de 
ouder of een drukke baan. Dit laatsce was dus conform de eerder genoemde analyses 
waaruit bleek dat de praktische situatie vooral bepalend IS. 
De vierde onderzoePcswëaag betrof de disstress van vro~iwen en de ervaring belasring. 
In tegensteljing tot onze vewachriiig, bleek er pen  systemairisch verband te bestaan 
russen de hoeveelheid -of diverse combinaties- wan andere taken err verplinhringcn dit. 
hulpgevers van? ouderen l-idden eia de hoeveelheid stress ol'belasn.iag in tle LOT$ &C  ij 
emoeren. In meer algerneiue zin bleek ze1fs dat vrouweir die meerdere rollen en taken 
hadden, juist minder discressed waren en dat dcgeneli die liet rnbnsr onril-iaarden ludddci2 
zich het rniiicc gelukkig voelden. Hoewel oorzaak en gcvolg n i c ~  a l~ i jd  duidelijlc. t i jn  
omdat lier wellicht ju in  de 'sicerkstekrouwen tijn die de rneesre 1akei-r op tic11 nemcrt, 
maken onze onder;l,oeksbeviidingen het aailnernelijk dat  het leveii als meer zinvol 
wordt ervaren wanneer vrouwen meerdert, en nier nïiizder, roíleiz en ulcen hebben, 
Soorogclijke conclusies gelden voor de ervaren belasring i11 de Lorg. We voiidcn 
geen enkele aanwijzing dat andere [aken, ilalzst die van dc zorg voor de ouder, de 
ervaren belasicing verhoogde. Er lijkt dus geen sprake tie zijn van 'dubbele bcPastingl als 
!gevolg vsin de zorg voor het eigen gezin of een baan. Belasting werd bepaald dtror 
andere factoren, ~ o d s  her aantal uren hulp, de elgen fysieke gczolidheid van de verzorg- 
ster, de gezondheid vael de ouder en de relatie rner de ouder. Belailgrijk was de mate 
waarun de zorg doordrong in alle aspecten van haar leven en de privacy aanlastte. 
?hesrerisch beziela en vooral In  relatie tor de dne  hyyoshescs uilt de roltheorie, vonden 
we steuil voor de rolaccumularie en rolexpansie hypothese, die stellen dar meerdere 
rolJeiz en taken her welzijn kunnen bevorderen. De rolconflrcs leek nauwelijks van 
roepzang als het gaar om hulp aan ouden door dochters van middelbare leefxljd. 
Het ofverheidsbcleid zou ons inziens faciliterend en aanvullend moeten zijn. Want 
hoe moeilijk zc her ook af en toe winden, wij kregen sterk de ~nd ruk  dar vrouwen graag 
een aandeel in de zorg voor hun ouders willen blijven boudeii~. Ze moeten echter 
daartoe wel in staar gesteld worden. Vooral fuFullrime werkende hulpgevers iiierdiencn 
extra aandacht. Flexibele werktijden, zorgwerlof2 professionele hulp voor het opvanzgen 
van pieken in de zorg, e11 I-iet betrekken van. de hmilie en andere potentide hulpgevers 
warrneea. proiessionele hrrlp word1: ingeschakeld, is bclangriijk. Een nieuw en relatief 
onontgonnen gebied is ondersteuning van zorg door moderne communicatietechno- 
logie, wat Relangrijklcan zrjn vooral wanneer een dochter wat verder wegwoonc en enig 
Otind is. 
Welliclut de meest opvallende waarnesnii~g in dit onderzoek was hoe gewoon en 
vsnzeldSprekend her nog steeds wordc gewonden om hulp ce gewen aan ouders. Wij 
concludeerden dan oalc, conform vele andere studies, dar familiezorg als institutie nog 
steeds bestaat en, stevig verankerd lijkt i11 de samenleviiilg. De idee dar familiewaarden 
vervagen en dar ouderen door hun kinderen in de steek worden gelaten berusr ons 
inziens dan ook op een mythe. De hardnekkigheid van d a e  mythe wordr wel eens 
vergeleken met het zevenkoppige monster LLET de Griekse myrhologie: voor elk l-iaofd 
dat wordt afgekapt groeit het dul-ibele aarirai er opnieuw aan. Desalnietremin hebben 
wij rnec dil ailderznek een herizieuwde poging oi~dernamer.i om regenwrcht tc bieden 
aan d c ~ e  mythe, 
